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ABSTRAKT
Ashtu si ajri, nacionalizmi është i kudondodhur dhe i pakapshëm. Ai përshkon sistemin
global, shtetet, sjelljen e njerëzve dhe mund të shihet si konservator dhe si një forcë
revolucionare, që kërcënon status quo-në. Gjatë viteve, nacionalizmi në rritje është parë
kudo. Nga zgjedhja e Donald Trump në Brexit, politikat nacionaliste të Kryeministrit
japonez Shinzō Abe, homologut të tij indian Narendra Modi dhe presidentit turk Rexhep
Tajip Erdogan, suksesi i partive të ekstremit të djathtë në zgjedhjet italiane, gjermane
dhe austriake në 2017 dhe 2018, nacionalizmi duket se po rritet globalisht. Kur Eric
Hobsbawm shkroi studimin e tij themelor mbi nacionalizmin në vitet 1980, ai e pa
temën e tij si një racë që vdiste (Hobsbawm, 1990). Megjithatë, fundi i luftës së ftohtë
filloi një periudhë nacionalizmi, e pasqyruar në luftërat civile dhe gjenocidin nga
Jugosllavia në Ruanda. Deri vonë, ajo periudhë e ringjalljes nacionaliste u shfaq pas
nesh.
Ky punim synon të percaktojë sentimentin nacionalist sot, pse ka rritje të tij dhe cilat
janë shkaqet apo rreziqet eventuale qe ai mund të paraqet. Koncepton forma të
ndryshme të nacionalizmit dhe rreziqet e tyre shoqëruese dhe më pas eksploron
marrëdhëniet me konceptet e lidhura me to, si ajo moderniste, perenialiste etj. mbi
shkaqet e mundshme rreth rritjes së nacionalizmit sot dhe cfar ndikimi mund të ketë ai
ne konfliktet etnopolitike të së ardhmes, nëse do të ketë të tilla.
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HYRJE

Ideja e kombit modern, sic u zhvillua në shoqëritë më të përparuara të Europës
Perëndimore sidomos në Angli dhe në Francë, ishte krejt e ndryshme. Kombi si një
ideal zëvendësonte format e tjera të besnikërisë politike dhe i jepte mundësi shtetit t’I
bënte thirrje mbështetjes emocionale, si dhe asaj fikale të qytetarëve të vet. Por, historia
na ka treguar se nacionalizmi me shpejtësi mund të kthehet në një armë të rrezikshme.
Ai mund të filloj të shihet si mbrojtje e interesave të kombit me cfarëdo lloj kostoje. A
ka tendenca që edhe në kohët e sotme të kemi nje rikthim të një modeli të tille.
Kapitulli i parë ka për qëllim të konceptualizoje nacionalizmin si dhe ti përgjigjet
pyetjes se pse po rritet sentimenti nacionalist duke vënë theksin në dy pikëpamje ajo
perenialiste dhe modernistem. Anthony Smith një ndër studiuesit më të shquar të
nacionalizmit në Britaninë e Madhe thot se jemi dëshmitarë të rilindjes së
nacionalizmave etnike, të fundamentalizmave fetarë dhe antagonizmave të grupeve,
lëvizje për të cilat mendohej se ishin shuar me kohë (Smith, 1995, fq.67). Po shohim se
identiteti kombëtar mbetët gjerësisht tërheqës dhe efektiv dhe shumë njerëz ndiejnë se
ky identit plotëson nevojën për përmbushjë kulturore, siguri dhe vllazëri. Shumë njerëz
sot ende janë gati t’i përgjigjen thirrjes së kombit dhe të japin jetën për cështjen e tij, pa
e menduar ‘anën e errët të nacionalizmit’, aftësinë e tij për përçarje, destabilizim dhe
shkatërrim.
Kapitulli i dyte shtjellon se cili është roli i sentimentit nacionalist në konfliktet
etnopolitike duke përdorur dy argumente: Argumentin etik dhe atë gjeopolitik.
Konfliktet fillojnë kur një nacionalizëm i mirë kthehet në ultra nacionalizëm shovinist.
Kur në vend që të besoj se kombi im është unik – gjë që është e vërtetë pëe të gjitha
kombet – mund të filloj të mendoj se kombi im është suprem, dhe se atij i detyrohem
gjithë besnikërinë time dhe se nuk kam detyrim ndaj askujt tjetër. Atëhere, ky terren
është pjellor për konflikte të dhunshme. Për shumë breza me radhë kritika themelore
ndaj nacionalizmit ishte se ai të shpinte drejt luftërave (Harari, 2018, fq. 112)
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Ky kapitull është ndarë në disa pjesë që ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të të
gjithë punimit në mënyrë të qartë. Poashtu kemi konsideruar një numër të
konsiderueshëm të literaturës që ndihmuan të kuptojmë më thellësisht origjinën e
nacionalizmit, shkaqet dhe pasojat e rritjet të sentimentit nacionalist.
2.1

Konceptimi i nacionalizmit

Për të kuptuar se çfarë është nacionalizmi, duhet kuptuar koncepti i "kombit". Benedict
Anderson e përkufizon kombin si ‘një komunitet politik të imagjinuar - që është
imagjinuar nga ana kulturore si nga natyra e kufizuar dhe si sovran’ (Anderson, 1985).
Ekzistojnë katër elementë kryesorë të këtij përkufizimi. Së pari, kombi është
‘imagjinuar’ thjesht sepse anëtarët e ndonjë kombi të veçantë nuk do të takojnë kurrë
shumicën e anëtarëve të tjerë, megjithatë në mendjet e secilit jeton imazhi i bashkimit të
tyre. Së dyti, kombi imagjinohet si i ‘kufizuar’ sepse ka kufij të fundëm, por ndonjëherë
edhe elastikë, përtej të cilave shtrihen kombet e tjera. Së treti, kombi përfytyrohet si
‘sovran’ sepse vetë koncepti i kombit lindi në një epokë kur Iluminizmi dhe
Revolucioni po shkatërronin ligjshmërinë e mbretërisë dinastike hierarkike të shuguruar
hyjnisht. Më në fund, kombi imagjinohet si një ‘bashkësi’ sepse, pavarësisht nga
pabarazia aktuale dhe shfrytëzimi që mund të mbizotërojë brenda secilit, kombi është
konceptuar si një shoqëri e thellë, horizontale. Imagjinimi i bashkësisë politike si i mirë
dhe i denjë për sakrificë mashtruese përfshin domosdoshmërisht një proces të harrimit.
Historiani francez Ernest Renan ka shënuar shumë mirë se si përpjekjet për të arritur
unitetin kombëtar, qoftë në emër të nacionalizmit qytetar apo etnik, përfshijnë akte
dhune dhe harresat vijuese.

Sociologu Rogers Brubaker sugjeron që në vend që të përqendrohemi te kombet si
grupe statike, reale, ne duhet të përqendrohemi në kombësinë dhe kombësinë (Brubaker,
1996). Me fjalë të tjera, kombi si një kategori praktike dhe mënyrat se si mund të vijë
për të strukturuar perceptimin, për të informuar mendimin dhe përvojën, dhe për të
organizuar ligjërimin dhe veprimin politik. Kombet ri-imagjinohen vazhdimisht,
rishpiken, dhe riprodhohen në mënyrë rutinore në jetën e përditshme. Ky i fundit quhet
nacionalizëm banal ’. Gjuha, etnia, raca, feja, kultura dhe historia mund të përdoren për
2

të unifikuar anëtarët e një grupi, por gjithashtu shënojnë kufijtë kundër të tjerëve të
diferencuar.

Kombi është gjithmonë i predikuar për identifikimin e "jo-shtetasve" dhe kërcënimet e
jashtme për kombin. Prandaj, nacionalizmi përfshin në mënyrë të pashmangshme një
përzierje të së veçantës dhe asaj universale: Nëse kombi ynë do të imagjinohet në të
gjithë veçantinë e tij, ai duhet të imagjinohet si një komb midis kombeve të tjerë. Nuk
mund të ketë "ne" pa "ata". Prandaj, ndërsa nacionalizmi mund të jetë i hapur dhe
tolerant, ka një larmi mënyrash në të cilat nacionalizmi mund të jetë i mbyllur dhe
jotolerant. Format përjashtuese të nacionalizmit - shpesh në thelbin e ideologjisë dhe
aktivizmit ekstrem të djathtë - shpesh referohen si "nativizëm" ose "nacionalizëm
radikal".
Nacionalizmi kuptohet më mirë si një ideologji e lakueshme dhe e ngushtë, e cila
vlerëson anëtarësimin në një komb më të madh se grupet e tjera (dmth. Bazuar në gjini,
parti ose grup socio-ekonomik), kërkon dallim nga kombet e tjera dhe përpiqet të ruajë
kombin dhe të japë preferenca ndaj përfaqësimit politik nga kombi për kombin (Bieber,
2018). Bëjmë dallimin midis nacionalizmit latent që është i kudondodhur dhe mund të
shërbejë për të përfshirë migrantë ose përjashtuar pakica, por është i vazhdueshëm dhe i
qëndrueshëm, i përshkruar nga Michael Billig si nacionalizëm banal ’, një gjendje
endemike që formëson shoqërinë (Billib, 1995). Nga flamujt e valuar, vulat dhe
reklamat, bota rreth shumicës së qytetarëve normalizon kombin. Shqetësimi i
nacionalizmit si një ‘valë’ aludon në anën e tij revolucionare. Nacionalizmi virulent që
refuzon status quo-në dhe kërkon të rivendosë vullnetin e një komuniteti të imagjinuar
mbi një hapësirë politike ose kulturore është i ndryshëm nga, por tërheq, nacionalizmin
endemik.
Natyrisht, nacionalizmi nuk është një forcë e vet, është e krijuar nga njeriu. Ndërsa
studiuesit deri në vitet 1990 janë përqendruar në proceset më të mëdha që formësuan
nacionalizmin, shkrim-leximin, komunikimin, shfaqjen e shtetit modern dhe gjuhët e
standardizuara, kërkimet në dekadat e fundit kanë zhvendosur vëmendjen tonë tek
aktorët, "sipërmarrësit etnikë". Nacionalizmi nuk ekziston vetvetiu, por duhet të
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promovohet dhe anëtarët e tij duhet të binden se i përkasin këtij grupi (Brubaker, 2004).
Kjo kërkon elitat mediatike, politike, shoqërore dhe kulturore.
Konvencionalisht, nacionalizmi është dalluar midis një varianti etnik dhe një qytetari.
Nacionalizmi qytetar bazohet në shtetësinë dhe aftësinë e individëve për t'u bashkuar me
kombin, ndërsa nacionalizmi etnik bazohet në mitin e prejardhjes së përbashkët dhe
kështu është më pak përfshirës (Kohn, 1944). Ndërsa kjo është historikisht e dobishme,
ajo ofron pak udhëzime sot.1 Nacionalizmi Francez mund të ketë qenë më qytetar, duke
lejuar rregulla më bujare të qytetarisë sesa koncepti më etnik i kombit gjerman, por
prapë Franca ka Frontin Kombëtar shumë të suksesshëm që përjashton muslimanët nga
kombi thelbësor ose në rastin më të mirë u ofron atyre një vend vartës. Sot, shënjuesi
kryesor i nacionalizmit është niveli i tij i përfshirjes dhe përjashtimit, i cili mund të
bazohet në konceptin e denjë, por mund të bazohet në të njëjtën mënyrë në rrëfimet e të
qenit vendas ose të mbajtjes së një grupi të veçantë vlerash. Ky përjashtim mund të
etiketohet gjithashtu nativizëm, i përcaktuar nga Cas Mudde për të thënë se "shtetet
duhet të banohen ekskluzivisht nga anëtarët e grupit vendas (" kombi ") dhe se
elementët jo-vendas (personat dhe idetë) janë kërcënuese thelbësisht për homogjenin
shtet-komb '(Mudde, 2016).

2.2

A po rritet sentimenti nacionalist?

Nacionalizmi duket se është në rritje globalisht, por këtu duhet të shqyrtojmë nëse jemi
duke parë vërtet një rritje të përhapur të nacionalizmit, dhe nëse kjo rritje është me të
vërtetë globale dhe çfarë e shpjegon këtë dinamikë transnacionale dhe transkontinentale. Atëherë, çfarë nënkuptojmë kur flasim për përhapjen ose ngritjen e
nacionalizmit? Së pari, ekzistojnë qëndrime: A i japin qytetarët anembanë botës
përparësi kombit, e vlerësojnë atë mbi identitetet dhe i japin asaj një peshë më të madhe.
Kështu, a ka ndonjë ndryshim të dukshëm nga nacionalizmi endemik në atë më virulent
për sa i përket qëndrimeve? Së dyti, si pasqyrohen qëndrimet në lidhje me zgjedhjet
politike? A votojnë qytetarët në të gjithë botën për nacionalistët? Më në fund, a sjell kjo
mbështetje ose në politika ose në nacionalizëm të dhunshëm, në formën e dhunës etnike,
siç janë krimet e urrejtjes ose lufta civile? Më në fund, si përhapet nacionalizmi dhe a
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është shprehja aktuale e dukshme e nacionalizmit e përkohshme, apo më strukturore dhe
e përhershme?
Nacionalizmi është jashtëzakonisht i vështirë për tu matur. Së pari, qëndrimet dhe
manifestimet e tyre shoqërore dhe politike mund të ndryshojnë. Së dyti, në shumicën e
vendeve, nacionalizmi ka një shoqatë negative, prandaj matja e nacionalizmit kërkon
përfaqësime të afërt. Këto do të ndryshojnë në të gjithë botën. Frika nga emigrantët
është më e dukshme në shoqëritë post-industriale, por më pak në të tjerët. Dëshira për
homogjenitet është një dimension i rëndësishëm i nacionalizmit në vendet që kanë një
komb thelbësor dominues, por jo domosdoshmërisht në shoqëri shumë të ndryshme.
Kur po shqyrtojmë ngritjen e fundit të nacionalizmit, në format e tij të ndryshme, ne
mund të tregojmë vetëm tendenca dhe modele, të mos japim një narrativë përfundimtare
(Bieber, 2018).
Në një studim te tij mbi cështjen e rritjes se nacionalizmit në mbarë botën, Florian
Bieber, për të matur këtë ndryshim shqyrton provat e disponueshme në lidhje me:
a) Qëndrimet
b) Ngritjen e partive nacionaliste
c) Politikat nacionaliste
d) Dhunen nacionaliste dhe krimet e urrejtjes

2.2.1

Ndryshimet globale mbi qëndrimet

Duke marrë parasysh të dhënat nga sondazhe të ndryshme mbi qëndrimet e njerzeve për
nacionalitet e tjera, Bieber vie në konkluzion se nuk ka pasur ndonjë ndryshim të
rëndësishëm global drejt qëndrimeve përjashtuese nacionaliste. Ka pasur variacione të
bazuara në vend, asnjëra prej tyre nuk është dramatike, asnjëra nuk është veçanërisht e
habitshme. Kështu, manifestimet e nacionalizmit në të gjithë botën nuk janë rezultat i
ndryshimit të qëndrimeve globale, por më tepër rezultat i shprehjeve më viruse të
nacionalizmit ose specifik për një vend ose rajon.
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2.2.2

Rritja e partive nacionaliste

Megjithëse nuk ka një tendencë të qartë globale që tregon një ndryshim në qëndrimet
ndaj nacionalizmit, ka pasur një rritje të partive dhe kandidatëve nacionalistë në Evropë,
si dhe disa tendenca të krahasueshme në Shtetet e Bashkuara dhe vendet individuale
diku tjetër, të tilla si Japonia dhe India. Kështu, kjo pjesë do t'i përgjigjet pyetjes se
çfarë e shpjegon këtë rritje.
Mbështetja e shtuar për partitë ose kandidatët nacionalistë dhe mungesa e ndryshimeve
në shkallë të gjerë në qëndrimet duket në fillim kontradiktore. Sidoqoftë, ka dy aspekte
për t'u marrë parasysh. Së pari, qëndrimet nacionaliste nuk u rritën globalisht, ndërsa
ngritja e partive dhe kandidatëve nacionalistë ka qenë rajonale, e përqendruar kryesisht
në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Së dyti, edhe kur vetëm i konsiderojmë ato vende,
ne nuk mund të vëzhgojmë një zhvendosje afatgjatë drejt qëndrimeve më nacionaliste.
Në vendet me politikë nacionaliste në rritje, më tepër mund të vërejmë se polarizimi dhe
përparësia u zhvendosën në mbështetje të kandidatëve nacionalistë (Bieber, 2018).
Ekzistojnë si faktorë strukturorë ashtu edhe faktorë qëndrimi që kontribuojnë në bazën
elektorale të partive nacionaliste. Votuesit e partive nacionaliste në shoqëritë e
zhvilluara post-industriale - shpesh nga klasat punëtore - janë më pak të arsimuar dhe i
përkasin komunitetit shumicë (Bieber, 2018). Ata përjetojnë pasiguri dhe shpesh një
kombinim të një ndryshimi dhe margjinalizimi të statusit real ose të perceptuar. Kjo
shoqërohet me racizëm, autoritarizëm dhe dëshirë për një të kaluar që është zhdukur
prej kohësh
Mbështetja për partitë e djathta radikale nuk bazohet vetëm në pozicionet nacionaliste të
votuesve, siç janë pozicionet anti-BE dhe anti-emigrantë, por gjithashtu edhe në baza
ekonomike, siç janë pozicioni ekonomik i perceptuar negativ, dhe vështirësitë
ekonomike në nivelin e vendit dhe preferenca për rishpërndarjen politike (Song, 2016).
Kërkimet tregojnë se grupet që përjetojnë rënie dhe cenueshmëri reale ose të perceptuar,
si dhe margjinalizim shoqëror, kanë më shumë të ngjarë të mbështesin politikat
nacionaliste. Anëtarët e grupeve që përjetojnë një ndryshim të statusit janë veçanërisht
të prekshëm. Kjo mund të identifikohet veçanërisht mirë në Gjermaninë Lindore, pasi
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lejon krahasimin me popullatën gjermane perëndimore me të cilën ajo ka shumë
karakteristika, përfshirë gjuhën, dhe sistemin aktual politik. Ish Gjermania Lindore
Socialiste demonstron se votimi për partitë nacionaliste dhe dhuna nacionaliste, të tilla
si sulmet anti-emigrantë nuk janë domosdoshmërisht një parashikues i qëndrimeve më
të gjera shoqërore. Kështu, ndërsa dhuna anti-emigrante është më e madhe në
Gjermaninë Lindore sesa në Perëndim, ndryshimi i qëndrimeve anti-emigrant nuk është
i rëndësishëm.
Së fundmi, suksesi elektoral i politikanëve të cilët gjithashtu kanë një formim
nacionalist nuk duhet të shihet si një masë e ndjenjës nacionaliste. Për shembull,
Narendra Modi u zgjodh me një rezultat të madh në biletën nacionaliste BJP në 2014 në
zgjedhjet e përgjithshme indiane dhe ka mbetur popullor. Sidoqoftë, baza për
mbështetjen e tij ka qenë më pak për shkak të nacionalizmit hindu të partisë së tij, por
më tepër platformës ekonomike dhe sociale. Fushata zgjedhore u shënua nga një
zhvendosje e qëllimshme diskursive e BJP larg nacionalizmit të saj të hershëm Hindu.
Për më tepër, fitorja elektorale erdhi pas një periudhe të gjerë trazirash në rënie në Indi
(Varshney, 2014). Kështu, qytetarët kanë parë politikat e tij mbi marrëdhëniet
komunale, ose trajtimin e tij të marrëdhënieve me Pakistanin më pak pozitivisht se
politikat e tjera, megjithatë këto do të kishin qenë fushat e politikave në të cilat pritet që
politikat nacionaliste të rezonojnë mirë (Stokes, 2015). Kjo sugjeron që në këtë rast,
popullariteti bazohet në politikën ekonomike, sesa në mbështetjen për nacionalizmin.
2.2.3

Ndërrimet e politikës nacionaliste

Sidoqoftë, rritja e partive dhe kandidatëve nacionalistë mund të zhvendosë politikat e
partive kryesore dhe debate dhe qëndrime më të mëdha shoqërore. Kjo pjesë do të
shqyrtojë politikat nacionaliste dhe kontekstin e tyre. Partitë nacionaliste mund ta
zhvendosin debatin, edhe nëse nuk bazohen në mbështetje të gjerë. Ekzistojnë praktika
diskursive, d.m.th. mënyra në të cilat tema të veçanta, të tilla si kombi vetanak,
migrantët, pakicat ose kombet fqinje, diskutohen në publik. Këto mund të ndryshojnë
kur temat diskutohen ndryshe në media ose debat publik. Një ndryshim i tillë mund të
jetë rezultat i një politike të drejtpërdrejtë të një partie në pushtet - siç mund të jetë rasti
në vendet më autoritare - një ndryshimi më gradual. Për shembull, debati në Evropë
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rreth refugjatëve iu nënshtrua një ndryshimi (në shkallë të ndryshme) nga diskutimi i
refugjatëve për sa i përket nevojës humanitare ndaj refugjatëve si një kërcënim i
sigurisë, i shoqëruar me dhunë terroriste ose dhunë seksuale dhe kriminale.
Një rrezik kryesor lind nga nacionalizmi në politikën e jashtme. Bazuar në rëndësinë e
identifikimit të një ‘tjetri’ kundër të cilit duhet të mobilizohet, ky mund të jetë një vend
tjetër. Shembulli më i mirë është marrëdhënia e tensionuar kineze – japoneze.
Mosmarrëveshjet bazohen në narrativat historike konkurruese të Luftës së Dytë
Botërore, dy fuqi konkurruese, veçanërisht me ngritjen e pohimit të Kinës dhe çështjet e
hapura territoriale. Këto tensione në politikën e jashtme të vendeve pasqyrohen
gjithashtu në ndjenjat popullore. Kështu, në vitin 2016, 91.6% e Japonezëve dhe 76.7%
e Kinezëve kishin një përshtypje të pafavorshme ose relativisht të pafavorshme të
kombit tjetër. Këto pikëpamje negative të tjetrit pasqyrohen në një larmi fushash, nga
stereotipet për karakterin e supozuar kombëtar te e kaluara dhe sistemi aktual politik.
Politikat nacionaliste të ndjekura nga qeveritë gjithashtu nuk mund të krijojnë vetëm
konflikt dhe paqëndrueshmëri në afërsi, por gjithashtu shërbejnë si një model më i gjerë
dhe pastrim i lëvizjes nacionaliste, siç thekson rasti i Rusisë. Që nga marrja e detyrës,
Vladimir Putin ka ndërtuar legjitimitetin e tij të brendshëm mbi nacionalizmin, i
kombinuar me kontrollin autokratik dhe rivendosjen e pushtetit shtetëror pas një dekade
dobësie pas rënies së Bashkimit Sovjetik. Kjo agjendë nacionaliste mori formë në luftën
e dytë çeçene dhe ishte, në fillim, kryesisht e drejtuar nga brenda. Sidoqoftë, lufta me
Gjeorgjinë 2008, si dhe kundërshtimi në rritje brenda vendit pas zgjedhjeve në 2011
çuan në një politikë më nacionaliste dhe një konfrontim të drejtpërdrejtë me
Perëndimin, duke kulmuar në aneksimin rus të Krimesë në 2014 dhe luftën e nxitur ruse
në Ukrainën Lindore.
Ashtu si Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja kanë mbështetur demokracinë dhe shtetin e së
drejtës gjatë dy dekadave të fundit, Rusia duket se është shfaqur si një kampione e
nacionalizmit global. Rusia nën Putinin është shfaqur si një aktor i rëndësishëm në
promovimin e grupeve dhe aktorëve nacionalistë të ekstremit të djathtë, në veçanti në
Evropë dhe Shtetet e Bashkuara.

8

Refuzimi i tregtisë së lirë dhe shtetëzimi i industrive ose burimeve shpesh shoqërohet
me nacionalizëm dhe ka qenë një shenjë dalluese e lëvizjeve anti-koloniale. Në
Amerikën Latine, kjo lëvizje ka qenë e fortë në vitet 2000 me qeveritë e majta që
ndërtuan bazën e tyre të pushtetit në kundërshtimin e tyre ndaj ndërhyrjes së jashtme,
anti-imperializmin në Venezuelë, Bolivi në Argjentinë (Webber, 2012). Ose lëvizja
autoritare, si në Venezuelë, ose krizat e legjitimitetit ekonomik dhe të tjera i kanë
dobësuar këto regjime, edhe nëse disa janë bërë më virulente në retorikën e tyre
(Rathbone & Schipani, 2015). Sidoqoftë, ndërsa këto lëvizje dhe qeveri kanë kombinuar
nacionalizmin me populizmin e majtë, nacionalizmi u bazua në ankesa të mirëfillta me
të huajat, në veçanti ndërhyrjen e SHBA dhe dominimin ekonomik. Nacionalizmi
ekonomik thekson se nacionalizmi, si një ideologji e gjithanshme, mund të shoqërohet
me të majtën dhe të djathtën politike. Nacionalizmi i majtë i përhapur në Amerikën
Latine shpesh drejtohet kundër një tjetri të jashtëm, qofshin Shtetet e Bashkuara ose një
bashkëpunim i veçantë. Kjo lëvizje kishte valën e saj kryesore shumë përpara krizës
ekonomike globale dhe ishte kryesisht e lidhur me dështimin e reformave ekonomike
neoliberale të qeverive të mëparshme
2.2.4

Dhuna nacionaliste dhe krimet e urrejtjes

Një vështrim i fundit i dhunës na lejon të përfshijmë edhe dimensionin e katërt të
nacionalizmit,

përveç

qëndrimeve

dhe

preferencave

politike

dhe

politikave.

Nacionalizmi virulent përjashtues ka qenë një shkak kryesor i dhunës masive. Kjo
dhunë mund të rezultojë në masakra dhe ri trazira vdekjeprurëse etnike ’ në përleshje
civile në shkallë të gjerë ose luftë ndërshtetërore.
Lloji kryesor i dhunës etnike, përveç trazirave dhe konfliktit etnik, janë krimet e
urrejtjes, të tilla si sulmet fizike, kërcënimet dhe sulmet ndaj pronës.
Monitorimi i krimit të urrejtjes së OSBE lejon disa njohuri për trendet me kalimin e
kohës. Dallimi në mbledhjen e të dhënave midis vendeve e bën të vështirë krahasimin
ndër-shtetëror. Duke marrë parasysh tendencat midis 2009 dhe 2015, mesatarja e
ponderuar (pa llogaritur madhësinë e vendit) pa një rritje, megjithatë kjo ishte kryesisht
për shkak të disa vendeve, të cilat vërejnë një rritje drastike si Spanja, Austria, dhe
Hollanda. Mesatarja e krimeve të urrejtjes ka mbetur kryesisht e njëjtë gjatë kësaj
periudhe shtatë-vjeçare dhe vendet e mëdha (Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e
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Bashkuar, Gjermania, Franca) kanë parë një rënie ose pak ndryshim me kalimin e
kohës.
Ndërsa është shumë herët për të krijuar një pamje globale, ka indikacione se ngjarjet
kryesore polarizuese, të tilla si votimi i Brexit, zgjedhjet Trump dhe kulmi i fluksit të
refugjatëve çuan në një rritje të krimeve të urrejtjes. Sidoqoftë, këto nuk tregojnë
domosdoshmërisht një nivel më të lartë të qëndrueshëm të krimeve të tilla. Rritja e
krimeve të urrejtjes rreth zgjedhjeve të Brexit dhe Trump sugjerojnë si një rritje të
polarizimit gjatë fushatës, por edhe ndryshimin (e perceptuar) në normat shoqërore që
qëndrimet nacionaliste dhe ksenofobike janë bërë më të pranueshme dhe kështu
individët dhe grupet radikale ndihen më të fuqishëm për të vepruar mbi ta. Më në fund,
një rrezik kryesor i nacionalizmit është rritja e konfliktit etnik, siç kishte qenë rasti gjatë
valës nacionaliste në fillim të viteve 1990. Ajo që zakonisht quhet konflikt etnik ’shpesh
përfshihet ngushtë me shkaqe të tjera, duke përfshirë ideologjinë, fenë, aktorët e jashtëm
ose grupet politike që garojnë për pushtet ose burime. Disa studime kanë argumentuar
se lakmia dhe shkaqet strukturore, të tilla si gjeografia dhe demografia, janë më të mira
për të shpjeguar konfliktin sesa ankesat dhe faktorët e bazuar në identitet (Collier &
Hoeffler, 2002). Megjithatë, konfliktet që përfshijnë identitete të grupeve - qofshin ato
fe, etni dhe komb - janë shpesh më të qëndrueshme, të dhunshme dhe më të vështira për
t'u zgjidhur. Për më tepër, ndërsa tiparet strukturore mund të rrisin gjasat e konfliktit dhe
të sigurojnë një faktor të rëndësishëm kontribues, identiteti përbën një faktor të
rëndësishëm legjitimimi - pak kryengritje ose luftëra kanë filluar në emër të vetëpasurimit ose për të mbajtur të zënë të rinjtë e papunë të zënë. Dhuna etnike është
gjithashtu një forcë gjeneruese e identitetit. Kështu dhuna etnike lind më shumë dhunë
etnike. Sigurisht, nuk ka asgjë të pashmangshme ose përcaktuese në lidhje me këtë, por
dhuna në shkallë të gjerë krijon trauma, ndarje dhe polarizim politik që rrit gjasat e
dhunës në të ardhmen. Dhuna në grup shpesh zbaton identitetin në grup dhe i bën
format e tjera të identifikimit politik më të vështira. Me këtë në mendje, ne mund të
vërejmë se pas një kulmi të dhunës etnike në fillim të viteve 1990, ka pasur një rënie të
konsiderueshme që - më pak e theksuar në rastet e dhunës etnike (intensitet më i ulët se
lufta), duke përfunduar në mes të dekades. Ka pasur një rritje të lehtë që nga ajo kohë,
por akoma shumë poshtë niveleve të fillimit të viteve 1990, e cila përfshinte gjenocidin
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në Ruandë, luftërat post-jugosllave dhe Somalinë. Sidoqoftë, rënia nuk është
parashikues i trendeve të ardhshme të dhunës etnike (Bieber, 2018).
2.3

Arsyet e mundshme të rritjes së sentimentit nacionalist

A duhet të pyesim a bëhet fjalë vërtetë për nje rritje të sentimentit nacional dhe
nacionalizmit si koncept? Ndoshta kemi qenë të mashtruar, ndoshta shkëndijat e
nacionalizmit nuk qenë shuar kurre, ndoshta ato vetëm se janë fshehur përkohësisht
shikimit tonë si rezultat i ndërgjegjësimit tonë dhe ndjenjës së fajit mbi pasojat e tyre të
tmerrshme. Edhe në Perëndim, nacionalizmi etnik mbijetoi nën lustrën e jashtme të
socialdemokracisë dhe liberalizmit. Pas luftës shumë prej lëvizjeve për autonominë
etnike, që u rishfaqën në Europë në fundin e viteve 1950 dhe 1960 mund të gjurmohen
edhe më herët në kohë. Vetëm kthesa e menjëhershme kundër racizmit dhe e gjithckaje
që lidhej me etninë dhe e shkaktuar prej tmerreve të Luftës së Dytë Botërore, mund ta
ketë errësuar prej shikimit këmbënugljen e këtyre nacionalizmave etnikë dhe të na ketë
kapur në befasi kur kemi parë gjallërimin e tyrë (Smith, 1995)

2.3.1

Pikëpamja perenialiste mbi arsyet e rritjes se nacionalizmit dhe të metat e
kësaj teorie

Sipas tyre, kombet modern janë thjesht shembuj të kohëve të vona të një dukurie të
mocme, të një kombi që vjen nga thellësitë e kohës, shembuj të të cilit mund t’I gjejmë
në lashtësi dhe mesjetë. Në realitet, nuk ka asgjë të re mbi kombin modern, përvec
periudhës në të cilën ai rishfaqet dhe teknologjisë e aparatit burokratik që kanë në
zotërim elitat e tij administrative dhe ushtarake. Kombi si i tillë, në të clin perenialistët e
shohin si një bashkësi të emërtuar, me kulturë, histori dhe gjuhë të përbashkët në
atdheun e vet, nuk ka ndryshuar shumë. Ajo cfarë po shohim në shek. XXI ndoshta
është thjeshtë një ripohim I ‘bazës’ kombëtare përkundër ‘superstrukturës’ politike dhe
ekonomike. Mirëpo a mund të mbështetet ideja e kombit të vjetër? Një këndvështrim i
tillë sygjeron që ‘moderniteti’, megjithë përparimin e tij teknologjik dhe ekonomik, nuk
ka ndikuar mbi strukturat bazë të asocimit të njeriut; përkundrazi, janë kombi dhe
nacionalizmi ata që në cdo rast udhëheqin apo shkaktojnë atë që ne e quajmë
‘modernitet’. A nuk është e mundur që në fund koncepti dhe realiteti i kombit të jetë, i
përjetshëm dhe, si i tillë të përcaktojë vështrimin tonë në histori. Sigurisht, është e
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mundur që gjithmonë të përkufizohet koncepti i kombit në mënyrë të tillë që të jetë i
zbatueshëm në cdo epokë e me cdo identitet që lidhet me territore dhe kultura të mëdha.
Në këtë kuptim, kombi nuk mund të dallohet prej bashkësisë etnike , apo, në të vërtetë,
prej cdo bashkësie apo identiteti kolektiv kulturor. Ndërkaq, në një këndvështrim të
përgjithshëm, perenializmi ka të meta. Ai bën supozime të përgjithshme mbi natyrën
themelore të bashkësive kulturore, lë menjëanë disa ndryshime bazë midis bashkësive
kulturore paramoderne dhe atyre moderne dhe thjeshton panoramën shpesh të ndërlikuar
të asocimit njerëzor. Kjo do të thotë se ata u bëjnë thirrje të gjithëve dhe, atëherë kur e
ngrenë ‘popullin’ në lartësinë e kombit, teorikisht i përfshinë të gjitha shtresat e
popullatës në bashkësinë e kombit sovran edhe pse u deshën disa shekuj që kjo të
realizohej plotësisht. Kombi i masave, kur ai te shfaqet, në disa drejtime të rëndësishme
është I ndryshëm prej grupimeve të vogla të elitave, që shpeh I merrnin për ‘kombe’ në
lashtësi dhe mesjetë, por që zakonisht përfshinin vetëm shtresat e larta të shoqerisë. Në
kombin e masave të epokës modern, cdo anëtar është një qytetar dhe teorikisht ekziston
barazia e të gjithë qytetarëve. (Smith, 1995)
2.3.2

Pikëpamja moderniste

Teoria moderniste e vënë theksin e rritjes së nacionalizmit mbi shkaqet sociale dhe
ekonomike, duke nënkuptuar se kombet dhe nacionalizmi janë produkte të ndryshimeve
sociale në shkallë të gjerë, të shoqëruara me lindjen e kapitalizmit. Do të ishte absurd të
thuhej se shkaqe socio-ekonomke, si kapitalizmi, urbanizimi dhe industrializmi, nuk
janë domethëneës për lindjen dhe rrugëtimin e nacionalizmit apo se nuk luajnë rol
domethënës për krijim e konflikteve etnike dhe trajtimin e pakicave etnike. Mirëpo
sipas Smith, supozimi se konflikti etnik dhe nacionalizmi mund t’u atribuohen faktorëve
dominues ekonomikë duket po aq I njëanshëm. Përveç anashkalimit të politikës, një
këndvështrim i tillë sugjeron se nacionalizmat etnikë të kohëve të fundit mund të
kuptohen në një masë të madhe pa iu referuar përbërësve kulturorë, historikë dhe social
të kategorizimit dhe identifikimit etnik, një pretendim ky që sipas Smith duket sa i
paqëndrueshëm nga brenda, aq jo bindës nga ana empirike . Mirëpo ai prapëseprapë nuk
pretendon se faktorët ekonomikë luajnë rol të vogël në ngritjen e sentimentit nacional,
është e qartë se ato luajë rol me peshë, qoftë edhe në formën e katalizatorëve. Tendencat
apo krizat ekonomike janë shpesh ato që shpjegojnë kohën se kur lindin nacionalizmat
etnike (Smith, 1995, fq. 42). Connor Walker në librin e tij ‘Nation-building or nation-
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destroying?’ ka treguar bindshëm se sentimenti nacionalist mund të shfaqet në gjithfarë
mjedisësh ekonomike – të zhvilluara, të prapambetura, në përmirsim apo në rënie.
Ndikimi i tendncave afatgjata ekonomike për krijimin e kombeve dhe nacionalizmit
duhet parë në kontekstin e formimit të klasave dhe roleve më të gjera klasore (Walker,
1972).
Përkundër zhvillimit ekonomik, të teknologjisë, zhvillimit dhe emancipimit në një
shkallë më të lartë të mendjes njerëzore, përkundër faktit të ekzistencës në një botë që
pretendon të jetë një, globalizmi dhe nacionalizmi dy terme krejtësisht të kundërta
vazhdojnë të godasin njëra-tjetrën duke vendosur në pikëpytje uniformitetin botëror,
dhe cekshmërinë nacionale. Po të thuhej së edhe në kohën kur globalizmi do të përfshij
botën njerëzit do merren me probleme të tilla si nacionalizmi do të dukej qesharake,
mirëpo fatkeqsisht ngjarjet e fundit na bëjnë dëshmitarë të një gjëje të tillë. Ndoshta një
ndër arsyet kryesore të rritjes së sentimentit nacional është frika ndaj sigurisë, frika ndaj
të qenurit njeri i botës, frika ndaj mospasjes së një kulturë, historie të së kaluarës që të
identifikon në një shoqëri ku ti vepron. Ekzistojnë tri argumente që interpretojne rritjen
e sentimentit nacional:
1. Argumenti i parë thotë se kjo dukuri po ndodh per shkak se nje grupacion njerëzish
apo elitash mendojnë së nacionalizmi është i domosdoshëm politikisht (Smith, 1995).
Nacionalistët luftojnë që secili shtet në rendin plural botëror të ketë personalitet të
dallueshëm politik, bazuar mbi një bashkësi kulturorë të vecantë dhe unike. Pyetja se
‘cili është populli’ është e pashmangshme dhe nacionalizmi thuhet se ofron një përgjigje
të përgjithshme në trajtën e bashkësisë historike të kulturës publike. Andaj rritja e
nacionalizmit po ndodh sepse disa besojnë se vetem nacionalizmi mund te themelojë
rendin ndërshtetëror me parimet e sovranitetit popullor dhe vullnetit të popullit. Sipas
tyre vetëm nacionalizmi mund ta sigurojë miratimin e të qeverisurve ne njësitë
territorial ku ata gjenden, me anë të ndjenjës së identifikimit kolektiv me bashkësi
kulturorë historike në ‘atdheun’ e tyre. Për sa kohë që rendi global themelohet mbi
drejtpeshimin e shteteve konkuruese, parimi i kombësisë do të ofrojë të vetmin
legjitimitet të pranuar gjerësisht dhe vatrën e mobilizimit popull. Duke qenë së ka
shumë pak shenja se konkurrenca e shteteve, madje edhe në Europë, po ia lë vendin një
rendi krejt të ri politi, gjasat mbeten te largëta që kombi, i cili formon raison d’etre
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(arsyeja ose qëllimi më i rëndësishëm për ekzistencën e dikujt ose të diçkaje) të shtetit
dhe bashkësisë së tij, do të kapërcehet (Smith, 1995). Pra nacionalizmi rritet sepse
mendohet se si teori është fokusi dhe konstituesi i vetëm i vlefshëm që siguron vullnetin
popullor.
2. Argumenti i dytë mbi rritjen se sentimentit nacionalist është se thuhet që identiteti
kombëtar, përkundër llojeve të tjera të identitetit kolektiv, është jashtëzakonisht
funksional për modernitetin, sepse u përshtatet nevojave për një larmi të gjerë grupesh
sociale dhe individësh në epokën modern. Kuptimi parësor i këtij argumenti nuk do të
thotë se nacionalizmi është funksional për një shoqëri industrial. Më shumë se kaq,
funksionaliteti i identitetit kombëtar nënkupton se janë mitet, kujtimet, simbolet dhe
ceremonitë e nacionalizmit që ofrojnë bazën e vetme për kohezionin social dhe
veprimin politik të shoqërive modern. Nacionalizmi është ideologji e territorit historik
dhe i përqendron energjitë e individëve dhe grupeve brenda një atdheu me kufij të qartë,
në të cilin të gjithë qytetarrët mendojnë veten si vëllëzër e motra dhe për këtë arsye i
përkasin asaj. Kombi bisedon ngrohtësisht me veten dhe adhuron veten, duke i bërë
qytetarët që ta ndiejnë fuqinë dhe ngrohtësinë e identifikimit të tyre kolektiv, si dhe
duke e nxitur tek ata një vetëdije të spikatur dhe refleksivitet social. Si rezultat, anëtarët
individual perceptojnë funksionet sociale të varësisë së tyre ndaj kombit, përfshirë
nevojat kolektive, të tilla si ruajtja e vlerave të pazëvëndësueshme kulturore të
bashkësisë së tyre, rizbulimi i rrënjëve autentike, si dhe mobilizimi i qytetarëve të tij për
qëllimet e përbashkëta. Edhe pse disa individë të guximshëm mund të jenë kundër
regjimeve të caktuara kombëtare, shumica e qytetarëve kanë treguar së janë të gatshëm
të marrin pjesë dhe t’i kremtojnë mitet e identitetit kombëtar (Smith, 1995).
3. Argumenti i tretë thotë se kombi është historikisht i trupëzuar. Ai është trashëgimtari
modern dhe shndërrimi i etnisë, që është më e vjetër dhe më e thjeshtë, bën që kombi të
mbledhë në vetvete të gjitha simbolet dhe mitet e etnicitetit para-modern. E shkuara
etnike, mendojnë ata që i vë kufij manipulimit të elitave dhe ofron ideale për kombin e
restauruar dhe fatin e tij të ardhshëm. Në këtë mënyrë, kombi mbetet i trupëzuar në një
rë shkuar që i jep trajtë së ardhmes së tij dhe prirjeve të tanishme globale. Por problem
nuk është vetëm me trupëzimin e kombit, ashtu sikurse ai njihet sot; edhe fati i tij i
ardhshëm ua detyron kuptimin dhe drejtimin e tij interpretimeve të njëpasnjëshme të së
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shkuarës etnike. Eshtë kjo lidhje e etno-historisë me fatin kombëtar që punon fuqishëm
për të përkrahur dhe ruajtur bootën e kombeve; kombi modern është berë ai që
bashkësite fetare kanë qenë në të shkuarën. Aftësia për të kënaqur një mall të
përgjithshëm për pavdeksinë, e shënon nacionalizmin veçmas prej ideologjive dhe
sistemeve të tjera të besimit në botën modern. Në disa zona kjo i ka krijuar mundësine
nacionalizmit të bëhet aleat me fe botërore, si islami apo budizmi; në zona tjera,
nacionalizmi ka zëvendësuar traditat që po rrënohen. Megjithatë, në të dy rastet, ajo që
në thelb duket si ideologji laike dhe simbolizim i kulturës e politikës. Në një kuptim,
sipas Smith nacionalizmi mund të quhet një ‘surrogat i fesë’ dhe kombi si vazhdim, por
edhe shndërrim, i bashkësisë paramoderne etno-fetare (Smith, 1995).
2.4

Roli i rritjes së sentimentit nacionalist në konfliktet etnopolitike

Ideja se nacionalizmi është në rritje e sipër mund të duket pesimiste dhe e mbrapshtë
kur marrim parasysh teprimet dhe mizoritë për te cilat nacionalizmi bëhet përgjegjës në
të gjithë botën. Ai ka qenë i lidhur ngushtë me luftërat më shkatërruese të historisë
njerëzore; shtetet revizioniste përgjegjëse për inicimin e Luftës së Parë dhe të Dytë
Botërore janë shqyrtuar historikisht si mishërim i rreziqeve të nacionalizmit.
Komentuesit janë të prirur të supozojnë se një botë pa kombe do të ishte çliruar prej të
këqijave të racizmit, fashizmit dhe ksenofobisë. Ata thonë se një botë pa kombe do të
jetë më e stabilizuar dhe më në paqe, por edhe më e drejtë dhe më e lirë një ëndërr e
përbashkët e liberalëve dhe socialistëve. Ekzistojnë tri argumente qe dëshmojnë rolin e
nacionalizmit në konfliktet etnopolitike, dhe pse ato janë një nxitës i tyre. Argumentet
janë: etike dhe gjeopolitike.
1. Argumenti i parë nga pikëpamja etike thotë se nacionalizmi ështe i natyrës ekstreme,
shqetësimi i tij për homogjenitet kulturor shpien në ekskuzivitet dhe në mbyllje sociale
ndaj pakicave; mohon pavarësine, larminë dhe të drejtat e njeriut. Ndjesia e identitetit
kombëtar është aq e fuqishme sa për të gjeneruar shpirtin e vetëflijimit për kombin të
shumë qytetarë, edhe pse jo tëk të gjithë. Kjo është vecanërisht e vërtetë në kohë krizash
dhe lufte. Në këto raste mund të bëhesh dëshmitar I vështirësive, për të cilat njerëzit
janë përgaditur t’i durojnë, por edhe i flijimeve vetjake për ‘mbrojtjen e kombit’ deri në
dhënien e jetës. Një vetëflijim i tillë në këtë shkallë është i papërfytyrueshëm për lloje të
tjera të identitetit kulturor, kolektiv dhe të bashkësisë në epokën tonë, ndoshta me
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përjashtimin e pak bashkësive fetare, dhe është fuqia e vetme e nacionalizmit për të
flijime masive. Në po këtë rrjedhë, kombi është bartësi kryesor i luftës dhe konflikteve
ndërsa identiteti kombëtar shërben si justifikimi kryesor për të marrë pjesë në luftime
vdekjeprurëse. (Smith, 1995). Një shembull i përdorimit të luftës së rregullt për
ndjekjen e qëllimeve nacionaliste janë Luftërat Jugosllave (1991-5), kur grupe të
ndryshme nacionaliste (siç janë serbët, kroatët dhe boshnjakët) luftuan për pavarësi nga
shteti Jugosllav, duke rezultuar në thyerjen e shteti në shtete të shumta të pavarura. Sa
më shumë që një pakicë kombëtare brenda një shteti të shtypet brenda një shteti, aq më
e lartë mundësia që grupet e tilla të kthehen në dhunë për të arritur qëllimet e tyre. Një
nga shkaqet më të rëndësishme të luftës për shkak të nacionalizmit është kur liderët
nacionalist ndjekin politika të "rimëkëmbjes" me qëllim që të përfshijnë grupe etnike
ose kombëtare jashtë kufijve të shtetit të tyre në shtetin e kombit. Një shembull i kësaj
është dëshira naziste për të përfshirë të gjithë popujt që flasin gjermanisht në
großdeutschland ("Gjermania e Madhe"), një ide e planifikuar nga Hitleri e përmendur
në librin e tij "Mein Kampf" ai theksoi qëllimet ekstreme nacionaliste që formësuan
politikën naziste duke përcaktuar se ‘njerëzit me të njëjtin gjak duhet të jenë në të
njëjtin Reich (duke iu referuar shtetit të kombit nazist). Udhëheqja naziste nën Hitlerin
zbatoi këtë dëshirë për një komb të unifikuar gjerman përmes okupimit të Sudetenland
(pjesë e osekosllovakisë) në tetor 1938. Prandaj, sa më shumë hegjemoni dhe
bindshmëri të një shteti apo grupi nacionalist, aq më të predispozuar janë që ata të
përdorin dhunën për të arritur synimet e tyre, gjithnjë e më shumë gjasat e luftës. Kjo
është tendosja më e rrezikshme e nacionalizmit që është shoqëruar me luftërat
shkatërruese të shekullit XX.
Konflikti historik dhe mosmarrëveshjet midis grupeve nacionale ose etnike mund të
rrisin mundësinë e luftës - mosmarrëveshja për historinë e ndërsjellë midis dy grupeve
mund të çojë në një mentalitet viktimash, me të dy palët të ndjehen të dëmtuara dhe të
padrejtuara nga ana tjetër. Kjo është veçanërisht e vërtetë në rastin e krimeve të luftës
dhe rezultateve të tjera të konflikteve - sa më shumë një grup mund t'i japë fajin një
grupi tjetër, aq më e lartë është gjasa e luftës midis dy palëve kundërshtare. Një qeveri
nacionaliste mund të thërrasë ndjenja të tilla ndarjeje për të apeluar në opinionin
popullor; Prandaj, sa më pak të jetë e ligjshme një qeveri, aq më shumë ka të ngjarë që
ndarjet e tilla nacionaliste mund të çojnë në luftë. Gagnon thotë; “konflikti i dhunshëm
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përgjatë ndarjeve etnike është provokuar nga elitat për të krijuar një kontekst të
brendshëm politik, ku etnia është identiteti i vetëm politik me rëndësi ”. Prandaj, një
udhëheqës nacionalist me flamur mund të nxisë përçarje etnike (përfshirë politika të tilla
si përdorimi i një “scape-goat” për problemet e brendshme, me qëllim që të tubojë
mbështetjen, duke rritur kështu mundësinë e luftës.
Gjasat që rritja e sentimentit nacional do të çojë në luftë varet nga konteksti - natyra e
grupit nacionalistë në fjalë, si dhe mjedisi politik dhe socio-ekonomik; një shtet i pasur,
me qëndrim politik, i cili ka ndjenja nacionaliste "të shëndetshme" ka më pak të ngjarë
të kthehet në dhunë sesa një shtet apo grup politikisht i paqëndrueshëm, i varfër dhe
nacionalist. Një shembull i kësaj të fundit është Nazi-Gjermania e viteve 1930 e cila do
të ishte përgjegjës për luftën më shkatërruese në historinë njerëzore. Prandaj,
nacionalizmi ka potencialin për të ndezur popullata të tëra, pasi në shumë raste ata
mendojnë se është vetë identiteti i tyre që është nën kërcënim, megjithatë nuk është e
saktë të supozosh një shtet apo grup nacionalist është më i prirur të kthehet në metoda të
dhunshme sesa një tjetër entitet i orientuar politikisht.
2. Argumenti tjetër kundër nacionalizmit dhe anës negative të rritjes së sentimentit ndaj
tij është argumenti gjeopolitik i cili thot se nacionalizmi është destabilizues dhe
përcarës. Sigurisht, mund të vihet theksi te rastet e përvecme të destabilizimit dhe
përcarjes së atyre nacionalistëv që, me qëllim nxisin urrejtje midis popullatave në zonat
etnikisht të përziera si, Bosnja apo Kaukazi. Por sic dëshmojnë shembujt e Bashkimit
Sovjetik, Jugosllavisë, Kurdistanit dhe Etiopisë nuk është nacionalizmi per se që është
përgjegjës për shpërbërjen e shteteve; nacionalizmat kanë prirjen të shfaqën në rrënojat
e shteteve që, për shkaqe të tjera përvec atyre etnike, tashmë nuk janë viabël.
Vende si Shtetet e Bashkuara përcaktojnë nacionalizmin (ndjenjën e përkatësisë) në
aspektin politik. Mund të bëheni një qytetar i SHBA-ve nëse pranoni të respektoni
parimet e republikës, atëherë me të vërtetë mund të jeni pjesë e SHBA sepse SHBA-t u
krijuan si rezultat i ardhjes së popullsive nga anë e kënd botës ndonëse kohëve të fundit
SHBA-t refuzojnë ta besojnë këtë.. Sidoqoftë, kjo gjë është e rrallë në histori, në
Kosovë për shembull por edhe në shume vende të tjera ndonëse ti betohësh për mos
shkeljen e kushtetutës dhe respektimin e parimeve të shtetit dhe je qytetar ligjërisht i
Kosovës, emocionalisht dhe fizikisht nuk është që përqafohesh nga të tjerët si i tillë.
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Sepse të jësh shqiptarë në mendjet tona do të thotë më shumë se kaq. Të jesh shqiptar do
të thosh të kesh të njejtën të kaluar historike, gjuhë, traditë, kulturë do të thotë të
thërritesh në historinë e Skenderbeut sepse aty filloj gjithcka. Kot nuk e ngritëm ne
Skenderbeun në cdo shesh të qyteteve kryesore tona. Shumë shtete-kombe u themeluan
si territore gjeopolitike jo vetëm të ndonjë komuniteti kombëtar, por specifikisht etnik.
Grupet etnike ndërtuan kombe, bazuar në tipare etnolinguistike të përbashkëta dhe
krijuan shtete kombe për të mbrojtur atë komb etnik. Kjo është arsyeja pse spanjollët
jetojnë në Spanjë, francezët në Francë, anglezët në Angli dhe gjermanët në Gjermani.
Duke krijuar shtete kombe rreth një grupi specifik etnik kombëtar, këto vende
përcaktuan nacionalizmin dhe ndjenjën e përkatësisë sipas kushteve etnike. Duhej të
lindesh në komb; nuk mund ta adoptosh. Kjo ishte një çështje sepse jo të gjithë brenda
kufijve gjeopolitikë ishin në të vërtetë një anëtar i atij kombi-shtet. Pothuajse çdo vend i
themeluar në këtë mënyrë përmbante një grup kryesor etnik, si dhe disa pakica etnike.
Grupet e pakicave nuk ishin pjesë e kombit, dhe kështu ishte e lehtë të justifikohej
dhuna ndaj tyre. Ata u panë si të huaj që nuk i përkisnin vërtet, dhe të cilët mund të
kërcënonin stabilitetin dhe unitetin kulturor të kombit. Në 1915, Perandoria Osmane nisi
një fushatë për të zhdukur armenët etnikë nga brenda kufijve të saj, duke i parë ata si të
jashtëm që nuk i përkisnin vërtet. Gjenocidi armen rezultoi në vdekjen e afro 1.5 milion
njerëzve. Më vonë, nazistët përdorën të njëjtën logjikë për të burgosur dhe vrarë familje
hebraike në Holokaust. Ndonëse Gjermania naziste e mori gjenocidin në nivel tjetër të
barbarisë, ata nuk e shpikën konceptin e vrasjes së hebrenjve. Komunitetet hebraike u
trajtuan si të huaj në pothuajse të gjitha kombet etnike të Evropës, dhe shpesh viktimat e
para të dhunës kur u ngritën tensionet.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Nacionalizmi mund të shfrytëzohet për zhvillim. Gjatë historisë, nacionalizmi mund t'i
atribuohet një rritje në blerjen dhe shitjen e produkteve vendase, rekrutime në ushtri dhe
patriotizëm të përgjithshëm. Ideja e një identiteti të përbashkët të lidhur me një vend
është një motivues midis qytetarëve. Në Kore dhe Tajvan zyrtarët ishin në gjendje të
zbatonin modelin nacionalist nga lart-poshtë të frymëzuar japonez që inkurajoi shumë
rritjen. Sidoqoftë, nacionalizmi gjithashtu mund të inkurajojë përjashtimin dhe
konkurrencën. Në Evropë, imperializmi dhe kolonizimi shpesh justifikoheshin nga
nacionalizmi. Këto ishin dy teknika të përdorura nga vendet perëndimore për të
kapërcyer dhe kontrolluar plotësisht vendet në Afrikë dhe në Azi, pasojat
jashtëzakonisht negative të të cilave po shihen edhe sot. Gjatë Luftës së Dytë Botërore,
Adolf Hitler përdori teknika nacionaliste në mënyrë që të siguronte bazën e tij dhe të
racionalizonte taktikat e tij si në interesin më të mirë për Gjermaninë. Ndjenja
nacionaliste, e parë si krijimi i një grupi për të qenë qytetarët e ligjshëm të një vendi,
është i rrezikshëm në një botë gjithnjë e më të globalizuar.
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4

METODOLOGJIA

Në këtë punim kam përdorur metodat të cilat janë në përputhje të plotë me
metodologjite më moderne të kërkimit shkencor.
Gjatë hulumtimit kemi realizur këtë punim duke hulumtuar dhe referuar libra nga autore
të ndryshëm me ndikim të vecantë mbi degen e nacionalizmit, materiale nga interneti të
marra nga adresa zyrtare si dhe xhornale të ndryshëm akademik.
Punimi është i ndarë në disa pjesë në mënyrë të qartë dhe logjike, të cilat tentojnë të
shpjegojnë nacionalizmin në përgjithësi dhe ndikimin e rritjes së sentimentit të tij në
paqën botërore.

20

5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Nuk ka një trend të qartë global që do të sugjeronte një ngritje të nacionalizmit, por
përkundrazi, ka pasur një rritje të politikës nacionaliste në disa vende, ose e shprehur
nga ngritja e partive të reja, suksesi elektoral i kandidatëve nacionalistë ose zhvendosja
e diskursit publik të partive të themeluara. Kjo tendencë nuk është as uniforme dhe as
universale. Sidoqoftë, kjo nuk tregon se nuk ka arsye për shqetësim. Tronditjet e
mëtejshme ekzogjene mund të rrisin rëndësinë e nacionalizmit; nacionalizmat përmes
strukturës së tyre të natyrshme konfrontuese gjithashtu mund të rrisin reciprokisht
tensionet dhe konfliktet. Shkaqet strukturore të nacionalizmit janë rrënjosur thellë dhe
nuk ndryshohen lehtë. Kriza ekonomike globale ka qenë një faktor kontribues në rritjen
e nacionalizmit në vendet ku grupe të veçanta ndjehen të pafavorizuar dhe kanë frikë
ose përjetojnë një humbje të statusit.
Partitë nacionaliste kanë qenë më pak në gjendje të mbështeten në rritjen e ndjenjës
nacionaliste sesa në një numër faktorësh ekzogjenë, duke përfshirë një ndjenjë të
polarizimit dhe margjinalizimit të elektoratit të tyre. Mister i mbetur është arsyet për
kohën e tyre. Pse partitë e tilla do të kishin sukses në vende të ndryshme? Hulumtimi
mbi lëvizjen shoqërore sugjeron që ose ngjitja - përhapja e pakoordinuar e ideve;
difuzion - komunikimi i organizuar i ideve; ose njëkohësia - të njëjtat kushte strukturore
që shkaktojnë rezultate të ngjashme. Ndërsa kriza ekonomike globale kishte efekte në të
gjithë botën, performanca ekonomike midis vendeve me parti të forta nacionaliste
ndryshon shumë. Megjithatë, (e perceptuar) e ndryshimit të statusit dhe humbjes së
klasës punëtore (ish) në vendet post-industriale ofron një ngjashmëri të besueshme për
këtë valë. Ka pasur gjithashtu një dimension të ngjitjes dhe difuzionit. Përhapja mund të
shihet përmes një ndërkombëtari populist / nacionalist, me liderë të partive dhe grupeve
nacionaliste që takohen, epitomizuar nga vizita e ish-udhëheqësit të UKIP Nigel Farage
te Donald Trump pas zgjedhjeve të tij si president. Megjithatë, fitorja e Brexit ose
Trump mund të ketë dekurajuar suksesin e projekteve nacionaliste në Evropën
kontinentale. Suksesi mund të jetë gjithashtu dekurajues, jo vetëm ngjitës.
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Ngecja demokratike në të gjithë botën, nga Hungaria në Turqi, nga Venezuela në
Shtetet e Bashkuara ka pasoja për nacionalizmin. Regjimet më pak demokratike kanë
më shumë gjasa të përdorin nacionalizmin. Ata kanë më shumë nevojë për të mbështetur
legjitimitetin - veçanërisht kur ekonomitë nuk arrijnë të kryejnë - dhe ata janë më të aftë
të drejtojnë opinionin publik. Për më tepër, autokracitë moderne zakonisht duhet të
performojnë në kutitë e votimit. Pak qeveri jo-demokratike nuk kanë zgjedhje. Kështu,
nacionalizmi shpesh siguron një burim të lehtë dhe të rrezikshëm. Duke marrë parasysh
lidhjen midis autoritarizmit, populizmit dhe nacionalizmit, këto fenomene duhet të
merren parasysh së bashku. Kështu, strategjitë që ulin politikën e populizmit ose
strukturat dhe qëndrimet autoritare ka të ngjarë të kenë efekte pozitive në nacionalizëm.

Nuk ka ilaç për nacionalizmin për sa kohë që është endemik për sistemin social global.
Sidoqoftë, ekzistojnë strategji për të zvogëluar anën e saj përjashtuese dhe viruse. Siç
sugjeron ky studim, manifestimet e nacionalizmit janë të shumëfishta, prandaj edhe
përgjigja duhet të jetë.
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